# Asahel Nettleton

## Zondaars gesmeekt om zich met God te laten verzoenen

Zo zijn wij dan gezanten van Christuswege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christuswege: Laat u met God verzoenen.

(2 Kor. 5:20)

Werd er door een buitenlandse macht een gezant met een boodschap voor deze vergadering gezonden, dan zou ieder oor oplettend zijn om die boodschap te horen. Maar u wordt nu niet geroepen om de boodschap van een aardse soeverein te horen, maar een boodschap uit het hof des hemels. Zij is gericht tot iedere onboetvaardige zondaar. “Zo zijn wij dan gezanten van Christuswege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christuswege”, dat u wilt luisteren naar de boodschap en voldoen aan haar eisen, waarvan de somma is: “Laat u met God verzoenen.”

 De tekst bevat een samenvatting van de prediking der apostelen, niet slechts tot de Korinthiërs, maar tot de mensheid in het algemeen. Waar zij ook heengingen, dit was hun boodschap tot zondaars: “Wij bidden van Christuswege: Laat u met God verzoenen.”

 Laat ons de plicht van een gezant bij het overbrengen van een boodschap overdenken.

 Zijn grote bezigheid is om het vredesverdrag openbaar te maken en de voorwaarden der verzoening aan zondaars voor te stellen. Hierbij is hij verbonden om zich onschendbaar te houden aan de aanwijzingen van zijn Goddelijke Meester. Hij mag niet in de minste mate van deze aanwijzingen afwijken. Hij moet ‘aan de mens duidelijk maken dat de wegen van God rechtvaardig zijn’. Hij moet de hoedanigheid van God voorhouden als een heilige en rechtvaardige Soeverein, Die aanspraak maakt op de liefde en gehoorzaamheid van al Zijn onderdanen. Hij moet de hoedanigheid van de zondaar voorhouden als afschuwelijk in de ogen der oneindige reinheid, als een verloren en schuldige misdadiger onder het verdoemende vonnis van Gods heilige wet. Aan de ene kant moet hij het heerlijke Evangelie voor ogen stellen, met al haar hartversmeltende uitnodigingen, en beloften van eeuwige vrede en vreugde. Aan de andere kant moet hij de gebroken wet voor ogen stellen, en de toorn Gods als “geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen” [Rom. 1:18] en de zondaar wijzen op de gewesten der wanhoop, en de nimmer eindigende folteringen in de hel. Door de ontfermingen Gods moet hij smeken[[1]](#footnote-1), en door de schrik des Heeren moet hij trachten om de mensen te bewegen zich met God te laten verzoenen.

 “Alsof God door ons bade.” Merk hier de Goddelijke nederbuigende goedheid op. God smeekt. Door wie? Door Zijn getrouwe gezanten. Smeekt God? Dan behoort de gezant zijn boodschap niet over te brengen in de naam van een stervend mens, maar in de Naam en met het gezag van de levende God. En aldus moet hij komen in de Naam van God, en zijn gehele boodschap overbrengen zonder zich te bekommeren om de liefde óf de haat van mensen. De getrouwe gezant die de woorden van onze tekst schreef, zegt: “Alzo spreken wij, niet als mensen behagende, maar Gode, Die onze harten beproeft” [1 Thess. 2:4]. “Zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus” [Gal. 1:10].

 “Wij bidden u van Christuswege.” Hier kunt u opnieuw dezelfde nederbuigende goedheid opmerken. Christus behoudt Zijn medelijden met zondaars nog steeds. Hij pleit nog steeds met hen door Zijn gezanten, die behoren te staan en te pleiten – als zij opstandelingen die hard van hart zijn, smeken om zich met God te laten verzoenen. Dit is hun grote bezigheid. Het is alles wat zij kunnen doen.

 Ik heb mij voorgenomen:

 **I.** Te tonen wat ligt opgesloten in het verzoend worden met God.

 De Schriften hebben dit punt met grote helderheid beslist. Het houdt alles in wat wezenlijk is voor het christelijke karakter.

 1. Het sluit een verandering in van de staat van een vijand in die van een vriend. Allen zijn van nature kinderen des toorns, vijanden, onverzoend met God. Hierom wordt er in de context verklaard: “Indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden” [2 Kor. 5:17]. Dit is wezenlijk. Liefde is het onderscheidende kenmerk van vriendschap. Hoogste liefde tot God voor wat Hij in Zichzelf is, is onmisbaar. “Een iegelijk die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Maar die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is Liefde” [1 Joh. 4:7 en 8]. Daarom, allen die niet uit de Geest zijn geboren, zijn onverzoend. Zij bezitten nog steeds het bedenken des vleses, hetwelk vijandschap is tegen God.

2. Verzoening met God sluit liefde tot Zijn wet in. Deze is een volmaakt afschrift van Zijn zedelijke hoedanigheid. Liefde tot God en liefde tot Zijn wet zijn daarom wezenlijk hetzelfde. “Hoe lief heb ik Uw wet” [Ps. 119:97]. “Ik heb een vermaak in vermaak in de wet des Heeren naar de inwendige mens” [Rom. 7:22]. Dit is de taal van een met God verzoend hart. En de persoon die waarlijk verzoend is, heeft niet alleen een vermaak in de voorschriften van de wet, maar hij stemt in met haar straf. Haar verdoemende vonnis blijkt hem recht te zijn.

3. Verzoening met God sluit een gewilligheid in om de zaligheid aan te nemen op de voorwaarden, in het Evangelie voorgesteld.

De voldoening die Christus aan het kruis heeft gegeven, wordt een verzoening van de kant van God genoemd. Dit, als aan de apostelen toevertrouwd, wordt de *bediening* en het *woord* der verzoening genoemd. Nu, diegenen en diegenen alleen, die een behagen hebben in het plan der zaligheid, kunnen gered worden. Het vredesverdrag werd in de raadslagen der eeuwigheid gevormd. God eist het recht op om de voorwaarden der verzoening voor te schrijven, zonder de denkbeelden en gevoelens van mensen te raadplegen. Dat God op deze wijze zou handelen is zowel rechtvaardig als barmhartig. Het is rechtvaardig omdat God de beledigde parij is, en de mens de beledigende partij. Het is voor de veroordeelde misdadiger voorzeker ongepast om aan zijn rechter de voorwaarden voor te schrijven, waarop hij vergeving zal ontvangen.

Het is barmhartig, omdat de mens die een rechtvaardig veroordeeld zondaar is, helemaal op geen enkele voorwaarden de zaligheid kan opeisen.

Hiervandaan komt het dat de Schriften spreken over Gods verzoenen van de wereld met Zichzelf – niet van Zijn verzoend worden met de wereld, of met hun plannen van zaligheid. Maar het feit dat Christus gestorven is, en dat er voorzien is in een weg van zaligheid, beslist niet de kwestie of de zondaar behouden zal worden. Indien hij geen behagen heeft in het plan der zaligheid en niet vrijwillig met zijn hand schrijft: Ik ben des Heeren, zal hij in plaats van zalig te worden, onder een zwaarder oordeel vallen.

De mensheid is van nature tegen het Evangelieplan der zaligheid gekant. Waarom is er anders een vijand van God onder al degenen die eens het Evangelie hebben gehoord? Waarom stemmen niet allen dadelijk toe in de voorwaarden der zaligheid? Waarom is er zoveel verzet tegen de leerstellingen van het Evangelie? Ons onderwerp verklaart de reden. Mensen zijn onverzoend met God. Het feit dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God, neemt al deze tegenstand voor zijn rekening. Dat personen gekant zijn tegen de leerstellingen die zij van de preekstoel horen, is geen bewijs dat die leerstellingen niet waar zijn. Er moet eerst een andere kwestie worden afgedaan. Zijn deze personen met God verzoend? Zijn zij wedergeboren? Indien niet, dan is er tegenstand te verwachten. Indien het vleselijke hart niet tegen de waarheid gekant is, is de Bijbel niet waar. Een verdorven gevoelen zal behagelijk zijn voor een verdorven hart. Toon mij een schema van leerstellingen waarin de mensheid van nature een behagen heeft, en ik zal u tonen dat zo’n schema nooit uit de hemel kwam. Het feit zelf dat zondaars onverzoend zijn met God, sluit in dat zij geen behagen hebben in de voorwaarden der verzoening. Indien zij niet gekant waren tegen deze voorwaarden, zou er geen noodzaak zijn om hen te smeken zich te laten verzoenen. Zij zouden zich vanzelf laten verzoenen.

Dat de mensheid niet verzoend is met de voorwaarden der zaligheid is duidelijk, niet alleen uit het gedrag van onnadenkende zondaren, maar ook van hen die ontwaakt zijn tot een gevoel van hun zonde en gevaar. Iemand zou kunnen veronderstellen dat het Evangelie van regerende genade en de goede boodschap van een Zaligmaker door zulke zondaars met de uiterste bereidheid omhelsd zou worden; – dat zij dadelijk ieder voor zich in vervoeringen van vreugde zouden uitroepen: “Dit is de Zaligmaker die ik behoef. Dit is de zaligheid, gepast voor mijn toestand.” Maar helaas! zelfs de overtuigde zondaar, hoe helder hij zijn verloren toestand ook mag zien, en hoe groot zijn benauwdheid ook mag zijn, wil niet tot Christus komen, opdat hij het leven mocht hebben. Hij blijft vragen: “Wat moet ik doen, opdat ik zalig worde?” en het Evangelieantwoord: Bekeer u, en geloof in de Heere Jezus Christus, geeft hem geen verlichting. Zijn trotse hart wil zich niet onderwerpen aan deze voorwaarden. Maar laten dezulken bedenken dat de voorwaarden der zaligheid nimmer veranderd zullen worden. De zondaar moet zich bekeren of vergaan.

Nu ik getoond heb wat ligt opgesloten in het verzoend worden met God, ga ik verder:

**II.** Met mijn onboetvaardige toehoorders te smeken zich aldus te laten verzoenen.

Ik moet mij nu rechtstreeks bezighouden met de vijanden van God; want zij alleen hebben het nodig om verzoend te worden. Een vijand van God! Waar kan de persoon gevonden worden, op wie God deze last gelegd heeft? De tekst neemt het voor vanzelfsprekend dat *allen* tot wie het Evangelie wordt gezonden, in een staat van vijandschap tegen God zijn. De Koning des hemels zal Zijn gezanten niet naar Zijn getrouwe onderdanen zenden, om hen te smeken zich te laten verzoenen met hun Vriend Die zij boven alles liefhebben. Maar menigten die enige algemene instemming met de waarheden van het Evangelie betuigen, zijn er niet van overtuigd dat zij onverzoend zijn met God. Velen beweren dat zij nimmer Zijn vijanden waren, dat zij altijd met Hem verzoend waren. Indien dit zo is, zijn zij niet verloren en heeft Christus niets met hen te doen, want Hij “kwam om te zoeken en zalig te maken dat verloren was” [Luk. 19:10].

Tal van mensen die zich lang verbeeld hebben dat zij vrede met God hadden, zijn slechts gerusten te Sion geweest. Dit was het geval met het grootste deel van het Joodse volk, en met Paulus zelf, die naar de strengste sekte van hun godsdienst als een farizeeër geleefd had, tot hij tot ontwaking werd gebracht door de stem van de Zoon van God: “Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij?” [Hand. 9:4]. En van zijn broeders, de Israëlieten, zegt hij: “Ik geef hun getuigenis, dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand” [Rom. 10:2]. Het was over het geval van dezulken dat hij weende. “Want velen wandelen anders, van dewelke ik u dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn” [Filipp. 3:18].

En ontkent u, mijne toehoorders, schuldig te zijn? Geen kind van Adam kan voor zijn Rechter opstaan en zeggen: Ik ben onschuldig. Al de voorwerpen der Goddelijke genade waren eens onverzoend met God, en “waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen” [Ef. 2:3]. “Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend” [Kol. 1:21]

Bent u verzoend geworden met God? U hebt gezien wat ligt opgesloten in het verzoend worden.

Het sluit een verandering in van de staat van een vijand in die van een vriend. Bent u zich bewust zulk een verandering ondervonden te hebben? Haat u nu wat u eens liefhad, en hebt u lief wat u eens haatte? Hebt u een vermaak in de gemeenschap met God? Is het de taal van uw hart: “Wie heb ik nevens U in de hemel? Nevens U lust mij ook niets op de aarde?” [ Ps. 73:25]. Of is de gedachte aan een tegenwoordige, heilige, hartdoorzoekende God een verschrikking voor uw gemoed? Koestert u de verborgen wens dat er geen God was opdat u zonder beteugeling zou kunnen zondigen? Zet u zoveel als mogelijk is, ernstige gedachten van uw gemoed af, opdat u de genoegens der zonde ongestoord kunt genieten?

Liefde tot de Goddelijke wet is een ander bewijs van verzoening. “Zo iemand Mij liefheeft,” zegt Christus, “die zal Mijn woord bewaren” [Joh. 14:23]. “Dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren. En Zijn geboden zijn niet zwaar” [1 Joh. 5:3]. Hebt u Gods wet lief en streeft u om haar te gehoorzamen? Of leeft u in de verwaarlozing van de u bekende plichten? Murmureert u over de striktheid van de wet, en vindt u meer vermaak in verboden paden, dan in te wandelen in de enge en nauwe weg tot het leven? Vernietigt u de vreze en neemt u het gebed weg[[2]](#footnote-2)? Schaamt u zich om Christus voor de mensen te belijden? Bent u meer bekommerd om de vriendschap der wereld veilig te stellen, dan de goedkeuring van God? Indien dit zo is, kan er geen twijfel bestaan over uw ware hoedanigheid en toestand. “Zo wie een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand Gods gesteld” [Jak. 4:4].

Verzoening met God sluit ook in, zoals wij hebben gezien, een gewilligheid om de zaligheid aan te nemen op de voorwaarden die God voorstelt.

Hebt u behagen in de voorwaarden der zaligheid? Indien u dit hebt, hebt u er ongetwijfeld mee ingestemd. Hebt u zich bekeerd en in Christus geloofd? Indien niet, waarom niet? Geen reden kan er aangewezen worden dan de tegenstand van uw harten. Indien u behagen had in de voorwaarden der zaligheid, zou u geen ogenblik langer in onboetvaardigheid en ongeloof blijven.

Velen, daarvan ben ik mij bewust, geven uitdrukking aan sterke verlangens naar de zaligheid, en zeggen soms dat zij de gehele wereld, als zij die hadden, wilden geven voor een aandeel in de Goddelijke gunst, terwijl zij nooit ontdekt hebben dat ze in hun hart de minste mate van verbrijzeling wegens hun zonden gevoelden, of de minste mate van liefde en dankbaarheid tot de God die hen gemaakt heeft en de Zaligmaker die voor hen stierf. Wat voor waarde zulke personen ook mogen hechten aan een hemel van eeuwige gelukzaligheid, zij verkiezen in hun daden de zonde boven alle andere dingen; – en ondanks de aanbiedingen van het eeuwige leven, de roepstemmen van een bloedende Zaligmaker, de uitnodigingen, bevelen en bedreigingen van de Almachtige God, vervolgen zij met geweld hun weg omlaag naar het eeuwige verderf.

Laat mij u opnieuw vragen: bent u met God verzoend geworden?

Aan allen die God niet boven alles liefhebben, een vermaak hebben in Zijn wet, en een blijde gehoorzaamheid aan haar voorschriften bewijzen, en die de rechtvaardigheid van haar straf niet erkennen, en niet wenen over hun onredelijke overtredingen – aan allen die niet gewillig zijn om behouden te worden op de vernederende voorwaarden van het Evangelie, en om dienst te nemen onder de banier van de Verlosser, en die zich niet verheugen omdat Jehovah regeert, heb ik een boodschap van God. Het is een zaak van leven of dood voor uw zielen; en als zodanig smeek ik u haar te beschouwen.

Wat is nu de oorzaak van deze vijandschap tussen u en God? Heeft God u ooit onrecht aangedaan? Heeft Hij ooit onvriendelijk met u gehandeld? Wat hebt u aan te voeren tegen Zijn hoedanigheid, tegen Zijn wet, of tegen Zijn vredesverdrag?

Vraagt u wat God van u eist? Het antwoord is duidelijk. “Laat u met God verzoenen.” Dit is het waar God aanspraak op maakt. En hier kunnen wij niet van afwijken zonder op verboden grond te komen. Hij maakt aanspraak op het hart. En hiervan kunnen wij niet afwijken zonder ontrouw aan God. Personen en volkeren kunnen over een vredesverdrag onderhandelen, hoewel het hart er misschien niet mee bezet is. Er kan een uitwendige verzoening teweeg worden gebracht, terwijl het hart hetzelfde blijft. Maar zo is het niet bij God. Hij ziet het hart aan. Indien dat wordt achtergehouden, “waartoe zal Mij zijn de veelheid uwer slachtoffers? zegt de Heere” [Jes. 1:11]. Hoe zondaars dan ook over een verzoening mogen onderhandelen, als het hart er niet mee bezet is, treft hun onbeschaamdheid deze afstotende vraag aan: “Wie heeft zulks van uw hand geëist?” [Jes. 1:12]. Zonder dit kan geen stap genomen worden in de richting van uw vredesluiten met God.

En nu zijn alle dingen gereed; en God nodigt u uit en smeekt u om Zijn genade aan te nemen. Wat is het antwoord van uw hart? Houdt u niet van de voorwaarden van dit verdrag? Het enige dat van u vereist wordt is *u met God te laten verzoenen*. Wat kan redelijker zijn dan dit? Is het hard dat van u vereist zou worden om God lief te hebben? – om smart over de zonde te gevoelen? – om haar te belijden en te verlaten? Is dit moeilijk? Of is de zonde zo lieflijk en zo begeerlijk, dat het hard en onredelijk lijkt dat er van u vereist zou worden om haar met uw gehele hart te haten en tegen te staan? Waarom wilt u er dan geen afstand van doen? Is de zonde zo’n edel ding in zichzelf, en zo begeerlijk in haar gevolgen, dat u er niet van kunt scheiden – dat u uw leven wilt afleggen – uw eeuwige leven, om harentwil? Uw liefde tot de zonde is al het excuus wat u hebt of kunt hebben. Of wilt u uw *onbekwaamheid* bepleiten? Wat! ik kan niet met God verzoend worden! Ik kan geen smart over de zonde gevoelen! Ik kan niet ophouden met te rebelleren tegen de Koning des hemels! Wat een erkentenis is dit! Uit uw eigen mond zult u veroordeeld worden. Indien u inderdaad zo tegen God gekant bent, dat u geen smart over de zonde kunt gevoelen, is dit de reden zelf waarom u veroordeeld behoort te worden. Hoe moeilijker het voor u is om u te bekeren en God lief te hebben, hoe goddelozer u bent, en hoe groter uw veroordeling zal zijn.

God Zelf smeekt u om u te laten verzoenen. En waarom gehoorzaamt u niet? Zijn uw trots en hardnekkigheid tot zulk een hoogte gerezen, dat u de meest redelijke zaak niet wilt doen, ofschoon God u smeekt?

In de Naam van God kom ik om u te smeken *u met God te laten verzoenen*. Waarom wilt u standhouden tegen de wil van de hemel? U staat aan de zijde van Zijn vijanden. De vorst der duisternis is, van zijn eerste opstand af, altijd aan het pogen geweest om zijn koninkrijk op te richten binnen de grenzen van Jehovah’s rijk. Maar hoe zwak zijn al zijn pogingen. “Die in de hemel woont, zal lachen; de Heere zal hen bespotten” [Ps. 2:4]. “Want Hij heeft Zijn troon in de hemelen bevestigd, en Zijn Koninkrijk heerst over alles” [Ps. 103:19]. Waarom wilt u dan deze ongelijke strijd met uw God voortzetten? Hij is de rechtvaardige Soeverein van het heelal en maakt in ieder hart aanspraak op een troon. U staat onder oneindige verplichtingen aan Hem als uw Schepper en voortdurende Bewaarder, en bent daarom verbonden om Hem te gehoorzamen.

God bezit alle uitnemendheid in Zichzelf, en op grond hiervan verdient Hij de hoogste liefde van al Zijn redelijke schepselen. Het is zelfs de plicht van de gevallen engelen om Hem lief te hebben, want hun opstand heeft hun verplichtingen niet opgeheven. Zolang God op de troon zit, zullen al Zijn vijanden, hetzij op aarde of in de hel, voor eeuwig misdadig zijn omdat zij Hem niet liefhebben, niettegenstaande hun folteringen. Want vanuit welk beginsel kan de vorst der duisternis zijn gedrag rechtvaardigen, in het voeren van een eeuwigdurende krijg met de Koning des hemels? Maar zo lang als u onverzoend met God doorgaat, rechtvaardigt u feitelijk al de opstand van de goddeloze mensen en duivelen. En bent u gewillig om de verdedigers van de duivel en zijn engelen te zijn?

Nog eens – overdenk wat God voor uw zaligheid gedaan heeft. De gave van een Zaligmaker was geen daad van rechtvaardigheid tegenover onze wereld. Zondaars hadden geen recht om het bloed van de Zoon van God te eisen, om verzoening te doen voor hun schuld. Waarom zou Hij dan met een boodschap van vrede naar onze wereld komen? Waarom heeft Hij niet de natuur der engelen aangenomen, en vergevende genade bewezen aan diegenen van hen die gevallen waren? Alhoewel dit niet is geschied, zijn zij niet gerechtvaardigd in het voortzetten van hun opstand tegen God. Evenmin zou de mens gerechtvaardigd zijn geweest, als Christus nooit was gestorven.

Maar laat ons veronderstellen dat Christus het geslacht van Adam had verlaten, en was nedergekomen om de gevallen engelen te verlossen; zouden wij niet verbaasd zijn geweest over de genade Gods jegens hen? En hadden die opstandelingen de geliefde Zone Gods bespot en beledigd, en Hem in hun helse razernij ontkleed, met doornen gekroond, aan het kruis genageld en ter dood gebracht, zou u dit dan geen hemeltartende goddeloosheid hebben geacht? Welk een verdorvenheid denkt u wel niet dat dit gedrag geopenbaard zou hebben aan het heelal!

Ontzet u, gij hemelen! Deze Zaligmaker heeft een vredesverdrag gesloten voor opstandige mensen, en zendt nu deze boodschap tot u: *“Laat u met God verzoenen.”*

In Zijn Naam pleit ik. U mag nu de stem van een stervende medesterveling veronachtzamen. Laat hem vergeten worden. Maar wilt u niet horen naar de stem van God*? “Hoort, gij hemelen, en neem ter ore, gij aarde, want de Heere spreekt!”* [Jes. 1:2]. Zijn gebiedende stem aan iedere zondaar die nu aanwezig is, luidt: *“Laat u met God verzoenen.”* Bent u niet lang genoeg in uw opstand voortgegaan? Hebt u Zijn roepstem niet lang genoeg wederstaan? En wilt u zich nu opnieuw afkeren van Hem, Die van de hemel spreekt[[3]](#footnote-3)? Wilt u niet horen naar de stem van de hemelse Lokker[[4]](#footnote-4) – uw bloedende Zaligmaker? Hebt u geen berouw – geen traan te storten over de zonden die Hem aan het kruis nagelden?

O wat een wonderlijke liefde nodigt hier! “Hij is het Afschijnsel van des Vaders heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid” [Hebr. 1:3] – en is Hij uw liefde onwaardig?

Hij is de vermaking des Vaders – Zijn eniggeboren en zeergeliefde Zoon, in Wie Hij zijn welbehagen heeft – en is Hij uw liefde onwaardig?

Hij is het Lam Gods – het Licht der hemelse wereld, en ontvangt de hulde der engelen en verheerlijkte geesten – en is Hij uw liefde onwaardig?

Toen Hij van Zijn verheven troon de ellendige vijanden Gods aanschouwde, zittende in het land en de schaduw des doods, verliet Hij de schoot Zijns Vaders en ging,met de sleutelen des doods en der hel onder Zijn bevel, voorbij aan de gevallen engelen, opende de gevangenisdeuren van de opstandige mens, en verlichtte zijn sombere verblijf met stralen van hemelse hoop – en is Hij uw liefde onwaardig?

Bewonderende engelen, begerig om het nieuws van Zijn binnenkomst in onze wereld uit te dragen, verkondigden aan de herders de geboorte van hun vleesgeworden God, en zongen: “Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen” [Luk. 2:14] – en is Hij uw liefde onwaardig?

Hij was een Man van smarten, en verzocht in krankheid – Hij heeft geen zonde gekend, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden – nochtans werd Hij behandeld als een vreemdeling en een uitgeworpene – als Iemand onwaardig om te leven. De wereld heeft Hem niet gekend. “De vossen hebben holen, en de vogelen des hemels nesten,” maar uw Zaligmaker “had niet waar Hij het hoofd nederlegde” [Matth. 8:20]. Hij werd geacht als minder waardig om te leven dan de snoodste moordenaar. Barábbas mocht leven, maar Hij moest sterven. Hij werd met stenen gegooid en vond geen rust op Zijn doortocht door deze wereld. Hij werd vals beschuldigd, onrechtvaardig veroordeeld, gegeseld, getooid met een purperen mantel, gekroond met doornen, een enorme menigte van armzalige wormen begroette Hem met toejuichingen van spothulde, zij bespogen Hem, sloegen Hem met vuisten en nagelden Hem aan het kruis. Daar gaf Hij de geest. Maar Hij stond op uit de doden en voer op naar Zijn troon van heerlijkheid, vanwaar Hij u nu uitnodigt naar Zijn armen en u smeekt om de zaligheid aan te nemen, die Hij verworven heeft door Zijn bloed – en is Hij uw liefde onwaardig?

“Indien iemand de Heere Jezus Christus niet liefheeft, die zij een vervloeking [anathema] Maranatha” [1 Kor. 16:22].

Ik moet mijn zwakke smekingen besluiten en de uitkomst aan God overlaten. Dit is misschien de laatste keer dat ik tot u zal spreken in de Naam van God, aan deze zijde van de eeuwige wereld.

Zondaars, moet ik u verlaten waar ik u vond, onverzoend met God? Uw zaken staan niet met een medesterveling. Ik ben klaar; en nu moet alles nog tussen God en uw zielen geregeld worden. Hoe hard u ook mag denken dat deze boodschap is, zij is niet de mijne. God smeekt – God beveelt *nu* uw inwilliging. En wilt u uw zwakke arm opheffen om u te verzetten? God zit op de troon; en hebt u een arm als God? Hoe u zich ook verzet, toch zit God op de troon, en wat kunt u doen? God zit op de troon, en zal Zijn vijanden in stukken slaan als een pottenbakkersvat.

Voordat ik eindig, moet ik u eraan herinneren dat dit voor sommigen van u de laatste oproep kan zijn – het laatste aanbod van vrede dat God u ooit zal zenden. Maar er zal spoedig een andere boodschap komen. U zult binnenkort opnieuw horen van uw beledigde Soeverein. Voor het ondergaan der zon kan de bode des doods gezonden worden met de opdracht om een schuldige ziel voor Zijn vreselijke rechtbank te trekken. Hij kan zelfs nu voor de deur staan.

Door de ontfermingen Gods en door de schrik van Zijn toorn – door de vreugden des hemels en de pijnen der hel – door de verdiensten van het bloed van een Zaligmaker, en door de waarde van uw onsterfelijke zielen, smeek ik u: Leg de wapenen van uw opstand neer; buig en onderwerp u aan uw rechtvaardige Soeverein. Verzet u, en toch zal Hij regeren. “Want God heeft Zijn Koning gezalfd over Sion, de berg Zijner heiligheid” [Ps. 2:6] en heeft gezworen bij Zichzelf dat Hem alle knie gebogen zal worden.

Eens is Hij afgedaald met een boodschap van vrede en welbehagen voor de mensen. Maar binnenkort zal Hij “geopenbaard worden van de hemel met de engelen Zijner kracht, met vlammend vuur wraak doende over degenen die God niet kennen, en over degenen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn; dewelke zullen tot straf lijden het eeuwig verderf, van het aangezicht des Heeren en van de heerlijkheid Zijner sterkte” [2 Thess. 1:8 en 9].

Asahel Nettleton: Sermons From the Second Great Awakening

International Outreach Incorporated

1. ) In de Eng. vert. staat in 2 Kor. 5:20 smeken i.p.v. bidden. [↑](#footnote-ref-1)
2. ) Job 15:4. [↑](#footnote-ref-2)
3. ) Hebr. 12:25, Eng. vert. [↑](#footnote-ref-3)
4. ) Eng.: ‘charmer’. Dit woord staat er in de Eng. vert. in Ps. 58:6 voor ‘belezer’ in de Statenvert. [↑](#footnote-ref-4)